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ABSTRAKT

Qëllimi i këtij punimi është të analizojë disa faktorë të sistemit bankar në Kosovë siç janë:
Numri bankave të cilat operojnë në Kosovë, interesi në kredidhënje si dhe kreditë
joperformuese. Në këtë studim, ne u përpoqëm që me anë të një analize përshkruese dhe
grafike të vëzhgojmë sistemin bankar në Kosovë.

Hulumtimi i punimit është bërë përmes metodave burimeve sekondare të cilat bazohen në
literatura të ndryshme, raportet vjetore të bankave të Kosovës dhe rajonit, buletine
ekonomike, adresa të ndryshme elektronike si dhe me anë të të cilave janë krahasuar bankat
në Kosovë me ato të rajonit.

Sipas analizës tonë është vërjetur se sistemi bankar në Kosovë është i qëndrueshëm por
megjithatë ka mangësi në fusha si barriera të larta të licensimit të bankave të reja, interesi i
lartë në kredidhënje, rritja e kredive jo performuese janë pikat më shqetësuese.
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1. HYRJA

Ky hulumtim ka për qëllim të bëjë një studim që fokusohet në sistemin Bankar të
Kosovës. Sistemi bankar kosovar është një sistem relativisht i ri por që pas vitit 1999 ka
shfaqur një zhvillim të shpejtë në ngritjën e sistemit financiar në praktikat dhe standardet
mё tё mira ndёrkombёtare. I gjithe sistemi bankar në Kosovë është kapital privat dhe
momentalisht operojnë 9 banka komerciale ku 2 janë vendas dhë 7 tjerë janë me kapital të
huaj. Struktura institucionale ёshtё e larmishme si: Banka Komerciale, Kompani tё
Sigurimit, Fonde tё Pensionëve, Institucionet Mikrofinanciare, Asociacione Kreditore dhë
Institucione Financiare Jobankare, tё liçencuara dhe tё mbikqyrura nga Banka Qendrore
Kosovës.
Një nga shtyllat që mbështet zhvillimin ekonomik të Kosovës është sistemi financiar.
Kosova, sot, ka një sektor modern dhe të qëndrueshëm bankar që ofron funksionet
themelore të një sistemi modern bankar i cili luan një rol kyç në zhvillimin e ndërmarrjeve
si dhe në rritjen ekonomike.

Sektori bankar në Kosovë ofron sisteme modern dhe efikase të pagesave dhe të shlyerjeve
të borxhit, të domosdoshme për kryerjen e transaksioneve ditore nga ana e bizneseve dhe
ekonomive familjare. Përveç kësaj, sektori bankar në Kosovë ofron një gamë të gjerë të
shërbimeve bankare dhe ka investuar në një infrastrukturë dhe teknologji bashkëkohore
bankare në aspektin e pagesave ndërkombëtare, kartelave ndërkombëtare të pagesave,
pikave të shitjes, si dhe shërbimeve të tjera elektronike bankare, të cilat ofrojnë banking 24
orë. Si rrjedhojë e kësaj, sektori bankar ka mundësuar zhvillimin e tregtisë vendëse, ka
ndihmuar integrimin e Kosovës në rrjetin ndërkombëtar të pagesave, ka siguruar lëvizjen e
lirë të kapitalit në gjithë botën, si dhe ka
kontribuar në rritjen e ekonomisë formale.

Kreditimi është forca bazike motorike për çdo biznes. Ai është burim i rritjes, sepse
mbështet strategjitë eksplicite konkurruese të menaxhmentit dhe bazohet në plane të
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kujdesshme për fushat ekzistuese ose për fonde të reja. Prandaj sistemi bankar në Kosovë
për çdo ditë e me shumë po zhvillohet dhe gradualisht po bëhet gjenerator i zhvillimit
ekonomik të bizneseve të vogla dhe korporatave në vendin tonë.

Sektori bankar në Kosovë ka financuar projekte dhe sektore të ndryshme të ekonomisë së
Kosovës, duke përfshirë tregtinë, shërbimet dhe prodhimin me pakicë. Sa I përket kushteve
të kredive të destinuara për asetet fikse, sektori bankar ka dhënë mbështetje të
konsiderueshme financiare për procesin e privatizimit në Kosovë, duke financuar një numër
të ndryshëm të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të cilat kanë rritur pasuritë e tyre.

Një aspekt tjetër i rëndësishëm i financimit të suksesshëm të sektorit bankar në Kosovë
është i lidhur me mbështetjen e projekteve bujqësore. Një numër i madh I fermerëve
fillestarë, të vegjël dhe të mesëm ndihmohen me kredi të specializuara për bujqësi, duke
ndikuar kështu drejtpërdrejt në zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë si një nga sektorët
strategjik për rritjen e përgjithshme ekonomike. Përveç kësaj, sektori bankar promovon
investimet e prodhimeve të vendit. Rritja e prodhimit lokal është e një rëndësie të veçantë
për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës dhe ky sektor po ashtu është me
rëndësi strategjike për sektorin bankar.

Sektori bankar bazuar nga karakteristikat dhe rëndësinë që ka sistemi kreditor në zhvillimin
ekonomik të vendit, kreditë e bankave apo kreditë komerciale, edhe pse kanë normat e larta
të interesit për to, në një mënyrë dhe në një masë kanë ndikuar në zhvillimin e proceseve
ekonomike si dhe në zhvillimit e këtij sistemi. Me zhvillimin e sistemit bankar dhe të
kredisë me të madhe është zhvilluar edhe sistemi kreditor. Në këtë drejtim, si rezultat i
nevojave dhe kërkesave të mëdha të qytetarëve dhe e ekonomisë për kredi, pra edhe
përkundër normave të larta të interesit të cilat funksionojnë në sistemin e sotëm kreditor,
prapë se prapë dinamika a tyre është zhvilluar mirë.
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Ky punim është fokusuar te ndërmjetësit financiar në Kosovë, e më konkretisht tek sistemi
bankar, pasi ky sistem është edhe përfaqësuesi kryesor i ndërmjetësve financiar. Sistemi
bankar në Kosovë është një nga sektorët e ekonomisë së Kosovës më efiçent dhe i
organizuar mirë. Pavarësisht krizës ekonomike, ka rezultuar i suksesshëm duke treguar
qëndrueshmëri në ecurinë e tij ndër vite (BQK raporti vjetor). Por, edhe ky sektor i
ekonomisë është përballur me probleme të shumta gjatë rrugëtimit të tij. Atë e presin sfida
të mëdha dhe në të ardhmën.
Pikërisht në këtë studim do të deklarohen problemet të cilat hasin bankat, klientet në
Kosovë si dhe do të bëhen krahasime ndërmjet shteteve në nivel regjional duke iu bërë një
analizë të normave mesatare të interesit, kredit jo performuese si dhe krahasimi i numrit të
bankave në kosovë me shtet e rajonit.

Kjo lidhet me objektivat e këtij studimi dhe nga kjo analizë do të nxirren konkluzione dhe
rekomandime të cilat do te duhet të ndërmarrin masa të cilat do të mund të ulin normat e
interesit në tregun e brendshëm të kredive si dhe lehtësimin e kredidhënies.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1
Historia

Fillimet e sistemit bankar në Botë
e Bankave fillon me

bankat prototip

të tregtarëve

të botës

së

lashtë që

bënin kredi për fermerët dhe tregtarët që bartnin mallra në mes të qyteteve; regjistrohet
si ka ndodhur në rreth 2000 vite para erës sonë brenda zonave të Asirisë dhe Babilonisë.
Sistemi bankar, në kuptimin modern të fjalës, mund të gjurmohen në mesjetë dhe në fillim
të Rilindjes në Itali, në qytetet e pasura në veri të tilla si Firence, Venecia, Genova dhe Bari
ku familjet Peruzzi dominuan bankat në shekullin e XIV - Firence, duke krijuar degë në
shumë pjesë të tjera të Evropës. Ndoshta banka më e famshme italiane ishte banka Medici,
e themeluar nga Giovanni Medici në 1397.
Zhvillimi i sistemit bankar u përhap nëpër Evropë gjithashtu dhe një numër të madh,u
zhvillua në

Amsterdam gjatë Republikën Holandeze në shekullin

e

XVI

dhe në

Londër në shekullin e XVII. Gjatë shekullit XX, zhvillimet në telekomunikacion dhe
informatikë rezultuan

në ndryshime

të

mëdha në mënyrën e

operimit

të

bankave duke lejuar ata që të rrisin ndjeshëm madhësinë dhe përhapjen gjeografike.Në fund
të viteve 2000-kriza financiare pa numër të konsiderueshëm të dështimeve të bankave, duke
përfshirë disa nga bankat më të mëdha të botës, dhe shumë debate në lidhje rregulloren
bankare.

2.2 Sistemi bankar i disa vendeve të zhvilluara
Vendet e zhvilluara kanë një sistem shume të zhvilluar bankar i cili nuk mund të krahasohet
me sistemet bankare të vendeve tjera. Karakterisitkat kryesore të bankave në vendet tjera
janë:
✓ Dominon pronesia private - janë të organizuar në forme të shoqerive aksinore
✓ Dominon tipi I bankave universal
✓ Gati të gjitha banka komerciale merren me financimin e tregtisë së jashtme me
qarkullimin e pagesave me botën jashtme.
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✓ Qellimi kryesore I këtyre bankave është realizimin e fitimit.

Kryesisht të gjitha bankat ndahen në dy kategori:
✓ Bankat tradicionale (klasike) – Paraqesin ato banka qe janë historikishtme të vjetra,
p.sh. bankat komercijale të cilat kryeisht orientohen në kreditimin afatshkurt apo në
afarizmin afatshkrut.
✓ Bankat Investive- Paraqesin ato banka që kanë të bëjne me një afarizëm tjeter ato
përveq, kreditimit, merren edhe me punet e letrave me vlerë pra bëjnë shitjen dhe
blerjën letrave me vlerë.
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2.2.1 Disa nga praktikat të suksesshme të sistemit bankar në Europë

Sistemi bankar i Zvicrës
Në Zvicër sistemi bankar nuk është i koncentruar në një numër të bankave (si në Angli),
por karakteristike e këtij sistemi është organizimi bashkohor dhe rrjeti shumë i gjërë i
bankave dhe i institucioneve, paraqet një ndër sistmet bankare më të zhvilluara në botë. Në
sistmin bankar të Zvicrës dallojme këto lloje të bankave:
Banka Qendrore – e cila është e organizauar si shoqëri aksionare dhë është nën kontrollin
e shtetit. Ajo kryen të gjitha funksionet bankës qendrore: bën emitimin e parave, zbaton
politikën monetare-kreditore të vendit, bën llogaritjen kliringe me botën jashtme.
Bankat kantoneve – Janë bankat të cilat kryesisht merren me punët hipotekare.
Bankat e medha – Në Zvicër ekzistojnë 5 banka të mëdha, të cilat janë të speicalizuara për
kreditimin e tregtisë, industrisë etj. Këto banka i kanë filialet në tërë Zvicrën dhe përpos
kësaj, ato merren edhe me dhënien e kredive komerciale (afatshkurtër).
Bankat lokale – janë bankat kryesisht hipotekare, mirepo ato lejojnë edhe kredi komerciale
(afatshkurt), dhe quhen lokale sepse kanë karakter lokal.
Kursimoret janë të kakrakterit lokal, pasi që veprimtarine e vet e kryejne në një lokalitet të
caktuar.
Bankat private – këto banka gjenden në qytetet e mëdha: Gjenevë, Cyrih, dhë më së
shpeshti merren me punët e burses dhe menaxhimin e pasurise së komitenteve të vet.
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Sistemi bankar i Gjermanisë
Karakteristike e sistemi bankar të Gjermanise deri ne L.II B. është mungesa e specializimit të
bankave, pra kanë dominuar bankat e tipit universal. Ne këtë periudhë ekzistojnë 3 banka më të
mëdha në Gjermani (Deutche Banka, Dresden Bank dhe Deutche Discont Gesellshaft) dhe keto
tri banka kishin rrjet shumë të gjërë të filialeve nëpermjet të cilave kryenin të gjitha punët
bankare.
Pas L. II B shkatërrohet sistemi bankar I Gjermanisë, dhë me ligjin mbi decentralizimin e
bankave te mëdha, këto banka shuhen dhë ndahen në 30 institucione kreditore. Në sistemin
bankar te Gjermanisë dallojmë këto lloje të bankave:
Banka Qendrore (Deutche Bundesbank) - si banke qendrore të gjermanise ajo kryen këto punë:
bën emitimin e parave, udhëheq politikën eskonte, politikën rezervave monetare dhë caktimin e
kontigjentëve të kredive.
Bankat e vendit – këto banka janë të organizuar sipas modelit të bankave federale të SHBA-së,
kështu që çdo federatë e Gjermanisë e ka bankën e vet. Banka të tilla jane 11. dhe ato rregullojnë
qarkullimin monetare dhe vëllimin e kredive.
Bankat private dhe publike –edhe pse pas L. II. B me të mëdha shëndrrohen në mbi 30 banka më
të vogla, prapë bëhet riorganizimi i bankave dhe pas disa vitesh përseri formohen bankat, që janë
trashëgimtare të tri D bankave. Këto banka janë bankat më të mëdha në Gjermanisë dhë ato
disponojne depozita të mëdha të cilat i mobilizojnë përmes filialeve të shumta që i kanë në tërë
territorin e Gjermanisë. Bankat private janë kryesisht të vjetra, të cilat me kapitalet e tyre i
kryejnë të gjitha punët bankare.
Kursimoret, kooperativat kreditore dhe entet kreditore – Këto përbejnë grupin e katër bankave në
gjermani.
Kursimoret merren me mobilizimin e mjeteve të lira të qytetarëve në Gjermani
Kooperativat kreditore i kryejnë të gjitha punët bankare në dobi të ndërmarjeve të vogla dhe të
mesme, dhe puna kryesore e tyre është kreditimi afatshurtër.
Entet kreditore të cilat lejojnë kredi për pasuri së patundshme. Këtu hyjne kursimoret dhe
koperativat për kreditimin e ndërtimit të banesave, shoqatat për sigurimin e jetës dhe entet e
sigurimit.
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Banka Qendrore Evropiane
Banka Qendrore Evropiane (ECB) është institucion i Bashkimit Evropian (BE) që administron
politikën monetare të 17 shtetëve të BE-së si anëtare të eurozonës. Është pra një nga bankat
qendërore më të rëndësishme të botës. Banka u themelua nga Traktati i Amsterdamit në vitin 1998,
dhe është me seli në Frankfurt, Gjermani. Objektivi kryesor i Bankës Qendrore Evropiane është
ruajtja e stabilitetit të çmimeve në eurozonë, e cila është e njëjtë si me mbajtur inflacionin të ulët.
Detyrat kryesore të Bankës Qendrore Evropiane janë të përcaktuar dhe zbatimin e politikës
monetare për Eurozonë, për të kryer operacione të këmbimit valutor, për të marrë kujdesin e
rezervave valutore të Sistemit Evropian të Bankave Qendrore dhe për të nxitur funksionimin
normal të infrastrukturës së tregut financiar.
BQE ka të drejtën ekskluzive të autorizojë nxjerrjën e kartëmonedhave euro. Shtetet anëtare mund
të nxjerrin monedha euro, por vlera duhet të autorizohet nga BQE paraprakisht.
Më 9 maj 2010, të 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian u pajtuan të përfshijnë Facility
Evropiane e Stabilitetit Financiar. Mandati i EFSF është për ruajtjen e stabilitetit financiar në
Evropë, duke ofruar ndihmë financiare Shteteve Anëtare të eurozonës.

Banka duhet të

bashkëpunojnë në kuadër të BE-së dhe ndërkombëtarisht me organet e treta dhe subjekteve. Së
fundi ajo kontribuon në mbajtjen e një sistemi të qëndrueshëm financiar dhe monitorimin e sektorit
bankar.
Ky i fundit mund të shihet, për shembull, në ndërhyrjen e bankës gjatë krizës së vitit 2007 të
kreditit, kur ajo ka huazuar miliarda euro për bankat për të stabilizuar sistemin financiar. Kapitali i
tij është pesë miliardë euro i cili është mbajtur nga bankat qendrore kombëtare të shteteve anëtare
si aksionerë. Shpërndarja e kapitalit fillestar kryesor u përcaktua në vitin 1998 në bazë të
popullsisë së shteteve dhe PBB.
Aksionet në Bankën Qendrore Evropiane nuk janë të transferueshme dhe nuk mund të përdoret si
kolateral.Gjatë vitit 2011 shtetet e ndryshme anëtare të Bashkimit Evropian kanë treguar veten që
janë gjithnjë në gjendje për të përmbushur angazhimet financiare.
Banka ka bazën në Frankfurt, qendra më e madhe financiare në Eurozonë. Vendndodhja e saj në
këtë qytet është caktuar nga Traktati i Amsterdamit së bashku me institucionet e tjera të mëdha.
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Pronarët dhe aksionerët e Bankës Qendrore Evropiane janë bankat qendrore të 27 vendeve anëtare
të BE-së.

2.2.2 Sistemi bankar në Kosovë

Sektori bankar në Kosovë përbëhet nga dy nivele, ku Banka Qendrore e Kosovës operon
si bankë e nivelit të parë dhe bankat komerciale si banka të nivelit të dytë.
Pjesëmarrësit në sistemin financiar në Kosovë janë si më poshtë:

Tabela 1. Pjesmarrësit në sistemin financiar
Pjesmarrësit në sistemin financiar

Numri i degëve

Banka dhe degë të bankave

9

Institucionet mikrofinanciare

15

Institucione jobankare

5

Agjencionet për transfer të parave

6

Këmbimoret

28

Kompani sigurimi

11

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (Raporti vjetor 2012)

2.2.3 Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Sistemi bankar në Kosovë ka arritur që të fitojë besimin e individëve dhe bizneseve
thellësisht duke pasur parasysh zhvillimin e tij nga zeroja. Sot shumë raporte
ndërkombetare e vlerësojnë sektorin bankar si të fuqishëm dhë të qëndrueshem përballe
krizave financiare në regjion dhe më gjërë (Raporti vjetor 2012, BOK).
Më 27 korrik 2010, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin nr. 03/L-209 për “Bankën
Qendrore të Republikës së Kosovës”.
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Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), pasardhëse e Autoritetit Qendror Bankar
të Kosovës, është subjekt juridik publik që ka autonomi administrative, financiare dhe
menaxhuese.
Disa nga objektivave të BQK janë:
Detyrat e Bankës Qendrore në përmbushjen e objektivave të përcaktuara sipas ligjit në fuqi,
përfshijnë:
✓ përcaktimin dhe zbatimin e politikave të një sistemi financiar stabil duke përfshirë
mbikëqyrjen e një skeme të sigurimit të depozitave, kryerjen e operacioneve të
tregut, si dhe ofrimin e likuiditetit emergjent;
✓ rregullimin, licencimin, regjistrimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare
ashtu si specifikohet më tej në këtë ligj apo ndonjë ligj tjetër;
✓ promovimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të sigurta, të qëndrueshme dhe efikase të
pagesave, të kliringut dhe të shlyerjes së letrave me vlerë;
✓ sigurimin e një furnizimi të duhur të kartëmonedhave dhe monedhave në Kosovë;
✓ mbajtjen dhe menaxhimin e rezervave ndërkombëtare;
✓ mbledhjen dhe publikimin e statistikave;
✓ kontribuon në arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit të çmimeve vendore;
✓ informimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Qeverisë dhe publikut të gjerë
rreth politikave, detyrave dhe operacioneve të saj ashtu siç përcaktohet më tej në
këtë ligj;
✓ veprimin si bankier, këshilltar financiar dhe agjent fiskal për Qeverinë dhe çdo
organ publik dhe organizatë publike të Kosovës;
✓ bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në këshillat dhe organizatat ndërkombëtare
përkitazi me çështje brenda fushës së saj të kompetencave;
✓ realizimin e çdo aktiviteti ndihmës që rrjedhë nga ushtrimi i detyrave të saj sipas
këtij ligji apo ndonjë ligji tjetër.
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2.2.4 Bankat Komerciale në Kosovë

Sistemi bankar në Kosovë ka arritur që të fitojë besimin e individëve dhë bizneseve
thellësisht duke pasur parasysh zhvillimin e tij nga zeroja. Sot, shumë raorpte
ndërkombetare e vlersojnë sektorin banker si të fuqishëm dhë të qëndrueshem përballe
krizave financiare në regjionin dhë më gjërë.
Për një periudhë relativisht të shkurtër, institucionet financiare shënuan zhvillim të
hovshëm. Bankat komericale mbuluan gjithë teritorin e Kosovës. Përderisa ato vendore
zgjeronin rrjetin e koorespondimit me bankat e jashtme, dy bankat me kapital të jashtëm
futen produkte të reja si ATM, E banking, POS terminale.
Përkundër aritjeve të mëdha në këtë sektor për një periudhë të shkurtër, bankat komerciale
vendore u perballën me sfida të reja , duke pasur kufizimet në aftësi menaxhuese për
ndërtimin dhë zhvillimin e strategjisë operuese , ndjekjen e produkteve të reja gjithsesi
uljen dhe kontrollin e shpenzimeve të administrimit si kusht për mbijetesën e tyre ku që në
vitin 2006 një bankë vendase falimentoi (Banka Kreditore e Prishtinës) dhe dy tjera si Kasa
Banka dhe Banka e Rre Kosovës u blenë nga banka jashtme Nova Ljubljanska Banka dhe
kjo bëri që të ndyshoj edhe sturkura e kapitalit të bankave komericale në vend.
Në vitin 2012, tregut bankar në Kosovë iu shtua një bankë e re, duke ngritur kështu numrin
e bankave komerciale në nëntë (9). Struktura e bankave sipas pronësisë mbeti e
pandryshuar: 7 banka me pronësi të huaj dhe 2 banka me pronësi vendore. Bankat e huaja
kanë pjesëmarrje prej 89.5 përqind në gjithsej asetet e sistemit bankar të vendit. Numri i
degëve dhe nëndegëve të bankave komerciale në vend arriti në 310 në vitin 2012, që
paraqet një nivel të njëjtë me vitin e kaluar (Raporti vjetor 2012, BQK).
Tregu bankar vazhdon të karakterizohet me shkallë relativisht të lartë të koncentrimit,
megjithëse kjo shkallë ka treguar një tendencë rënëse në vitet e fundit. Rritja e
vazhdueshme e aktivitetit të bankave të vogla pjesëmarrëse në tregun bankar në vend ka
ndikuar që pjesëmarrja e aseteve të tri bankave më të mëdha të jetë 69.3 përqind në vitin
2012, që paraqet rënie krahasuar me vitin e kaluar kur këto tre banka menaxhuan 73.3
përqind të gjithsej aseteve (Raporti vjetor 2012, BQK).
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2.3 Asetet

Në dhjetor të vitit 2012 bankat komerciale aritën vlerën e aseteve totale në shumën 2.83
miliarde euro ose 6.8 përqind më e lartë se në vitin 2011 të cilën karakterizohet një rritje të
ngadalsuar duke krahasuar me vitet paraprake. Ritja e asteve për vitin 2012 u realizua
kryesisht përmes kredidhënjës dhe investimeve letrave me vlerë. Kontributin në rritjen e
aseteve në vitin 2012 ishte paraja e gatshme si dhe rezervat në Banken Qendrore të
Kosovës. Ngadalsimin e rritjës së aseteve për vitin 2012 ka qenë bankat të cilat kanë kriju
profit negativ.

Struktura e aseteve të sistemit bankar në vitin 2012 vazhdoi të dominohet nga kreditë, të
cilin e perfaqsojnë 62.3 përqind të gjithsej asetet të bankave komerciale. Aktiviteti kryesor
të bankave vazhdon të jetë kreditimi i ekonomisë, përkundër ngadalsimeve të rritjës së
kredive ku në grafikën numër 1 shifet se norma e rritjes të kredive për ndërmarjeve është
më e ulët ndërsa norma e rritjes së kredive për ekonomitë familjare është më e lartë. Kjo
vjen pasi që bankat në vitin 2012 kanë qenë më konzervativ në kreditimin e ndërmarjeve
dhë më shumë janë fokusuar në kreditimin e ekonomive familjare.
30
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Norma e rritjës së kredive

20
15

Norma e rritjës së kredive
për ndërmarjet
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Norma e rritjes së kredive
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Dhjetor 2010
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Grafika 1. Norma e rritjes së kredive sipas sektorëve, në përqindje
Burimi: BQK (raporti vjetor 2012)
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2.3.1 Struktura e kredive

Kredit për ndërmarjet shifet se janë me ritje të ngadalsuar ku në vitin 2011 ka qenë 12.3
përqind ndërsa në vitin 2012 ishte 3.9 përqind. Gjithashtu ngadalsimi i rritjes së kredive tek
ekonomitë familjare është vërejtur ku në vitin 2012 ishte 6.2% ndërsa në vitin 2011 ishte
17.7 përqind. Ngadalsimi i rritjes së kredive gjatë vitit 2012 shifet qartë se si është
reflektuar si në kredit për ndërmarjet ashtu edhe për ekonomit familjare.

100%
90%

26.7

80%

29.8

30.1

30.8

70%
60%
Tjera

50%
40%
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Grafika 2. Struktura e kredive, në përqindje
Burimi: BQK (raporti vjetor 2012)

Nga Grafika 2 shihet ndryshimi i strukturës së kreditimit ku ekonomitë familjare ka rritje në
krahasim me kreditë për ndërmarjet. Kjo vjen si rezultat që bankat në Kosovë nga viti 2009
janë më shumë koncentruar në kreditimin e ekonomive familjare për arsye se këto kredi
janë më sigurta dhe kanë përqindje të vogël me mos kthim krahasim me kredit të
ndërmarjeve.
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Sa i përket kredive të sistemit bankar për ndërmarrjet, struktura sipas aktivitetit të tyre
ekonomik mbeti e pandryshuar nga vitet paraprake.
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Grafika 3. Struktura e kredive sipas veprimtarisë ekonomike, në përqindje
Burimi: BQK (raporti vjetor 2012)

Trendi i rritjes së kredive sipas sektorëve ekonomik reflekton ngadalësimin e kreditimit për
të gjithë sektorët, me përjashtim të kredive për bujqësinë që u karakterizuan me përshpejtim
të ritmit të rritjes. Në vitin 2012, kreditë për sektorin e bujqësisë shënuan rritje vjetore prej
7.7 përqind, krahasuar me rritjen vjetore prej 6.1 përqind në vitin paraprak (Grafika 3).

2.3.2 Normat e interesit

Norma e interesit shënua rënie të lehtë në vitin 2012 ndërsa norma e interesit për depozita
është rritur dhe në grafikun numër 4 mund të shifet raporti në mes kredive dhe depozitave.
Norma mesatare e interesit në kredi në vitin 2012 u zvogëlua në 13.4 përqind, krahasuar me
14.1 përqind sa ishte në vitin 2011. Ndërsa, në të njëjtën periudhë, norma mesatare e
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interesit në depozita u rrit në 3.6 përqind krahasuar me 3.5 përqind sa ishte në vitin 2011.
Sa i përket depozitave, norma mesatare e interesit për depozitat e ekonomive familjare ishte
më e lartë krahasuar me normën mesatare të interesit për ndërmarrjet në vitin 2012.
Norma mesatare më e lartë në depozitat e ekonomive familjare në vitin 2012 ishte 5.23
përqind për depozitat me afat maturimi mbi dy vite. Ndërkaq, norma mesatare më e lartë
për depozitat e ndërmarrjeve në vitin 2012 ishte 5.09 përqind për depozitat me vlerë nën
250 mijë euro dhe me afat maturimi mbi dy vite.
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Grafika 4. Mesatarja vjetore e normave të interesit, në përqindje
Burimi: BQK (raporti vjetor 2012)

Mund të shihet se përderisa volume i kredive është rritur çdo vit, normat e interesit
krahasuar me rajonin kanë mbetur pamëshirshëm të larta sidomos për nevojat për investime
afatgjata kapitale. Ndërmajet e vogla dhe të mesme (NVM) të cilat në mënyrë që të ndjekin
projektet e tyre për investime afat-gjata janë të detyruar të marrin kredi të cilat për shkak të
normave shumë të larta të interesit janë shumë të pafavorshme. Megjithatë , është e
rëndësishme të përmendet që normat e interesit për kredi dhe depozita kanë mbetur
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konstante. Kjo tregon që rritja e numrit të bankave në treg nuk ka ndikuar në intensifikimin
e konkurrencës e cila më pas do të kishte ushtruar presion për zvoglimin e normave të
interesit në sektorin bankar në Kosovë.

2.3.3

Performanca e sistemit bankar

Fitimi i sistemit bankar të Kosovës në vitin 2012 ishte 18.57 milionë euro duke pasur
rënie prej 48.7% në krahasim me vitin 2011. Nga tetë bankat të cilat operojnë në Kosovë tri
nga tyre kan pasur bilanc negativ të cilin kan ndikuar të zvoglojne profitin total të bankave
në Kosovë. Gjithashtu rënia e fitimit të sistemit bankar erdhi si rrjedhojë e ngadalësimit të
rritjes kredive si dhe zvoglimi i të hyrave.

Faktorët kryesorë të cilët ndikuan në zvogëlimin e shkallës së rritjes së të hyrave janë
norma më e ulët e rritjes së aktivitetit kreditor dhe rënia e lehtë e normës së interesit në
kredi. Kjo për faktin se të hyrat nga interesi (më saktësisht të hyrat nga interesi në kredi),
dominojnë strukturën e të hyrave të sistemit bankar (Grafika 5).

Në fund të vitit 2012, vlera e të hyrave nga interesi arriti në 200.5 milionë euro, duke
shënuar rritje vjetore prej vetëm 2.7 përqind (11 përqind në vitin 2011). Në anën tjetër, të
hyrat nga jointeresi, të cilat arritën vlerën prej 46.6 milionë euro, treguan volatilitet më të
ulët. Rritja vjetore e të hyrave nga jointeresi ishte 3.5 përqind (8.6 përqind në vitin 2011),
duke ndikuar që pjesëmarrja e këtyre të fundit në strukturën e gjithsej të hyrave të shënojë
rritje të lehtë në nivelin 18.8 përqind (Grafika 5).

Megjithatë, janë të hyrat nga interesi ato të cilat vazhdojnë të dominojnë dukshëm
strukturën e të hyrave të sistemit bankar në Kosovë, që njëherit i bënë të hyrat e sistemit
shumë të ekspozuara ndaj ndryshimeve në volumin, strukturën dhe cilësinë e aseteve që
gjenerojnë interes, si dhe ndryshimeve në norma të interesit.
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Grafika 5. Struktura e të hyrave sipas kategorive, në përqindje
Burimi: BQK (raporti vjetor 2012)

2.3.4 Rreziku kreditor

Ngadalsimi i rritjes së kredive si dhe performance e dobët e ekonomisë në përgjithësi
ndikoi në uljen e cilësisë së portfolios kreditor. Duke marrë parasysh vështirësitë me të cilat
po përballen vendet e eurozonës, si dhe përkeqësimin e portfolios kreditor në shumicën e
vendeve të rajonit, mund të themi se portfolio kreditore e sistemit bankar të Kosovës në
përgjithësi vazhdon të ketë një cilësi të mirë sa i përket klasifikimit të kredive. Mirëpo, vlen
të përmendet fakti se gjatë vitit 2012 është vërejtur një rënie e cilësisë së portfolios
kreditore.
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Sa i përket strukturës së kredive sipas klasifikimit në bazë të cilësisë, vërehet një migrim i
kredive nga kategoria standarde (që paraqet kreditë të cilat nuk kanë probleme të kthimit)
drejtë kategorive që karakterizohen me cilësi më të dobët.

Pjesëmarrja e kredive me probleme në gjithsej kreditë, në dhjetor 2012, ishte 10.0 përqind
(8.3 përqind në dhjetor 2011). Rritje më të theksuar kanë shënuar kreditë e klasifikuara në
kategoritë si ‘të humbura’ dhe ‘të dyshimta’, këto dy kategori së bashku përbëjnë
portofolion e Kredive Joperformuese (angl. Non-Performing Loans: NPL). Njëherazi, kjo
është kategoria më e rëndësishme për sa i përket përshkrimit të cilësisë së portfoliot
kreditor.

Në dhjetor 2012, pjesëmarrja e NPL-ve në gjithsej portofolin kreditor të sistemit bankar
arriti në 7.5 përqind nga 6 përqind sa ishte në dhjetor 2011. Niveli aktual i NPL-ve paraqet
nivelin më të lartë të NPL-ve që nga fillimi i funksionimit të sistemit bankar në Kosovë.

19

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Sistemi bankar në Kosovë përballet me disa probleme dhe sfida si: koncetrimi i tregut në dy
banka, norma lartë e intersit në kredi, huat e këqija dhe problemet në procesin e huadhënies,
kolaterali, parandalimi dhe pastrimi i parave si dhe mosfunksionimi i bursës së letrave me
vlerë etj.
Një ndër problemet potenciale të sistemit bankar në Kosovë është koncentrimi i aktivitetit
në dy banka: Procredit Bank dhe Raiffeisen Bank Kosovo, të cilat së bashku kanë rreth
55.3% të kredive dhe 52.5% depozitave aktive, gjë që ndikon negativisht në konkurrencën e
sistemit bankar.
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Grafika 6. Pjesmarrja e bankave me depozita në treg – 2012
Burimi: BQK (Raporti vjetor 2012)
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Grafika 7. Pjesmarrja e bankave me kredi në treg – 2012
Burimi: BQK (Raporti vjetor 2012)

Norma e lartë e interesit është një barrierë e madhe për bizneset (Raporti i Autoritetit
Kosovar i Konurrencës). Bizneset nuk mund ta përballojnë normën mesatare të interesit të
kredive në Kosovë e cila është 13.4%, të cilën nëse e krahasojmë edhe me vendet e rajonit
është shumë e lartë, ku norma mesatare e interesit në rajon sillet rreth 9.58%.
Problemi më shqetësues është ai i huave me probleme, të cilat vijnë si pasojë e disa
faktorëve si: problemet ekonomike të kredimarrësit, keqparashikimit për të ardhmen,
abuzimi i kredimarrësit, dhënia pa kriter e kredive duke synuar maksimizimin e fitimit,
mosha e re e sistemit bankar etj.
Gjithashtu mos funksionalizimin e gjykatave të cilat përballen me probleme të shumta në
zbatimin e aktgjykimeve ose të themë me sekuestrimin e Kolateralit (pengut). Kështu, nga
vitit 2001 e deri në vitin 2012, numri i lëndëve në gjykata drejtuar bankave, ka qenë
vazhdimisht në rritje.
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Me rritjën e krdive me probleme bankat do të ketë vështirësi kreditimin e ndërmarjeve të
cilin ndikon negativisht në zhvillimin ekonomikë dhe rritë normat e interesit në treg.

Mungesa e programeve garantuese të fondeve për huadhënie dhe kërkimi i kolateralit dy
here më shumë se kërkesa e kredisë është problem i madh për klientet për të siguruar këtë
kolateral dhe shpesh here në mungese të kolateralit të mjaftueshem klientet nuk mund të
përfundojnë projektet e tyre. Njëra prej problemeve që ende është aktuale dhe që shkakton
problem në sistemin bankar është ekonomia jo formale të cilin e vështiërson banken të
analizoj shënimet financiare të kompanisë dhe ndikon te vendimarrja jo adekuate. Mos
përkrahja për huadhënie të afatgjata nga bankat është një faktor negative për investitorët
dhe grejs periudha të shkurta ndikon vështersinë investimeve të investitorëve si dhe interesi
i lartë është edhe një gushtice për bizneset.
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4. METODOLOGJIA

Metodologjia e përdorur në këtë punim është marr nga të dhënat sekondare të cilat bazohet
në literatura të ndryshme, për të cilat është hulumtuar në burime të ndryshme si raportet
vjetore të bankave të Kosovës, raportet vjetore të Bankës Qendrore të Kosovës, raportet te
bankave te ndryshme te rajonit, buletine ekonomike, si dhe libra akademikë të ndryshëm
mbi fushën studimore.

Një tjetër burim i pashterrshëm informacioni kanë qenë edhe adresat e ndryshme
elektronike të institucioneve financiare kombëtare, ndërkombëtare, si dhe publikime të
ndyshme të raporteve në lidhje me sistemin bankar.

Punimet akademike si kërkimet shkencore, punime konferencash apo dhe leksione mbi
fushën kërkimore, si dhe eksperienca personale në fushën e sektorit bankar të cilin punoj në
bank në departamentin e kreditimit, kanë plotësuar kuadrin e burimeve të informacioneve.

Gjithastu në këtë punim kam përdorur metodën e krahasuesimit e cila më ka ndihmuar të
bëj një hulumtim më të pasur duke bërë krahasime sistemin bankar në vendin tone me
sistemin bankar ne rajon.

Këto lloje më kanë ndihmuar në metodologjinë e përdorur për të përshkruar sistemin
bankar në Kosovë.
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5. REZULTATET

Rezultatet tregojnë që sistemi bankar në Kosovë karakterizohet me një prezence të madhe
kapitalit të huaj, ku 89.2 % e asteve totale janë të menaxhuara nga bankat e huaja, dhe
kapital i huaj dominon në 7 prej 9 bankave që operojnë në Kosovë.
Nova
Bankat

Raiffeisen

Procredit

Ljublanska

Komerciale

Bank

Bank

Banka
Prishtina

Origjina e

Austri

Gjermani

–

Turkiye

Banka

Banka

Banka

Komercijalna

IS

Ekonomi

Kombëtare

Ekonomike

për

Banka

Bankasi

Bankasi

Tregtare

Slloveni

Turqi

Shqipëri

Biznes
Kosovë

Kosovë

Sërbi

Bankave

Tabela 2. Bankat të cilat operojnë në Kosovë
Burimi: Banka Qendrore e Kosoves (Raporti vjetor 2012)

Sa i përket konkurrencës në tregun bankar, Kosova gjithashtu qëndron e fundit në listën e
shteteve të rajonit sa i përket numrit të bankave të cilat operojnë në treg. Përderisa numri i
bankave të cilat operojnë në shtetet e rajonit shënon një mesatare prej rreth 20 bankave, në
Kosovë operojnë 9 banka komerciale ku mund te shihet edhe në Tabelën 3.

Tabela 3. Lista e shteteve të rajonit me numrin e bankave të cilat operojnë.
Shteti

Numri i Bankave

Kosova

9

Mali i Zi

11

Maqedonia

16

Shqipëria

16

Bosna dhe Hercegovina

28

Serbia

31

Burimi: Grant Thornton Research, 2013.
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Turqi

Sa i përket asetet e sistemit bankar u karakterizua me një rritje të ngadalsuar në dhjetor
2012 ku bankat komerciale aritën vlerën prej 2.83 miliard euro që paraqet një rritje 6.8% në
krahasim me dhjetor 2011 ku ishte 7.9%. Ngadalësimi i ritmit të rritjes së kreditmit gjatë
vitit 2012 ishte pasojë e zvogëlimit të kërkesës për kredi, por edhe të shtrëngimit të
kritereve dhe standardeve të aplikuara në procesin e kreditimit nga ana e bankave në vend
si për ndërmarrjet ashtu edhe për ekonomitë familjare.
Norma mesatare të interesit në kredi në vitin 2012 u zvoglua në 13.4%, krahasuar me
14.1% ishte në vitin 2011 duke qenë ende më e lartë në rajon. Në tabelën më poshtme
shihet se nga viti 2009 nuk ka pas ndryshim të madh në zbrtijen e normës të interesit.

Norma mesatare e interesit në %
14.6

14.4
14.2
14
13.8
13.6
13.4
13.2
13
12.8
2009

2010

2011

2012

Grafika 8. Krahasimi i normës mesatare, në përqindje
Burimi: BQK (raportet vjetore të BQK)
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Tabela 4. Lista e shteteve të rajonit me numrin e bankave dhe normën mesatare të interesit
Shteti

Numri i Bankave

Interesi

Kosova

9

13.4%

Mali i Zi

11

9.6%

Maqedonia

16

8.5%

Shqiperia

16

10.9%

Bosna dhe Hercegovina

28

6.9%

Serbia

31

12%

Burimi: Grant Thornton Research, 2013

Duke pasur parasysh nga tabela e lartë shifet se me rritjen e konkurecës bankar reflekton
edhe tek ulja e normës interesit të cilin në Kosovë është rreth 13.4% ndërsa mesatarja në
rajon është 9.58%.
Me heqjen e barierave të larta të për licencimin e bankave të reja do të ndikoj pozitivisht në
uljen e interesit dhe zgjerimin e produkteve të reja në treg. Raporti i mbulimit të kredisë me
kolateral në kosovë në vitin 2011 qëndroi në 236.1%, që liston kosovën si më të lartin në
rajon (raporti mesatar në rajon ishte 126.6%). Sa iperket kolateralit, kredite e NVM në
Kosovë janë kreditë më të mbuluara në Rajon, që potencialisht i bën ato edhe me risk më të
ulët.
Kjo gjithashtu tregohet edhe nga niveli i kredive joperformuese i cili qëndron rreth 7.5%
sipas të dhënave të Dhjetorit 2012, duke ranguar Kosovën më poshtë në regjion krahasuar
me mesataren e rajonit 16%, që tregon se mesatarisht në kosovë portfolio e kredive është e
kualitetit më të lartë se e shteteve tjerë në rajon. Nga vendet e rajonit, Mali i Zi e kishte
shkallën më të lartë të kredive joperformuese prej 25%, pasuar nga Serbia 19%, Shqipëria
me 17% dhe Bosnja dhe Hercegovina 11% (Raporti i Stabilitetit Financiar, BQK 2011).
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Tabela 5. Treguesi i kredive me probleme për rajonin
Raporti i kredive me problem
(në %)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Shqipëria

2.3

3.1

3.4

6.6

10.5

13.9

17

n/a

Bosnje Herzegovina

5.3

4.0

3.0

3.1

5.9

9.2

11

n/a

Kroacia

6.2

5.2

4.8

4.9

7.8

11.2

n/a

n/a

Maqedonia

15

11.2

7.5

6.7

8.9

9.75

9.2

n/a

Mali i Zi

5.3

2.9

3.2

7.2

13.5

21

25

n/a

Serbia

n/a

n/a

n/a

11.3

15.5

17.8

19

n/a

Kosova

2

3.5

3.7

3.5

4.3

5.9

6

7.5

Burimi: Instituti RIINVEST (Forum 2015)

Në dhjetor 2012, pjesëmarrja e kredive jo performuese (NPL) në gjithsej portofolin kreditor
të sistemit bankar arriti në 7.5 përqind nga 6% përqind sa ishte në dhjetor 2011. Në tabelën
5 mund të shihet se gjatë gjithë vitit 2012 shkalla e kredive jo performuese shënoi rritje
graduale. Niveli aktual i kredive jo performuese paraqet nivelin më të lartë që nga fillimi i
funksionimit të sistemit bankar në Kosovë.
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

3.1

3.5

3.7

1.2
2.4

2.4

2

2.6

2.6

1.8

1.7

3.7

5
2.5

Të humbura

2.5

Të Dyshimta

2.9

Nënstandarde
Vrojtuese

89.6

89.7

90

Dhjetor 2009

Dhjetor 2010

Dhjetor 2011

87.1

Standard

Dhjetor 2012

Grafika 9. Struktura e kredive sipas klasifikimit
Burimi: BQK (raporti vjetor 2012)
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7.5
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Grafika 10. Raporti NPL/gjithsej kreditë, në përqindje
Burimi: BQK (raporti vjetor 2012)

Lidhur me konkurencen e bankave, hulumtimi yne tregon që përkunder rritje të
ngadalësuar, sistemi bankar vazhdon të jetë shume i koncentruar në dy bankat më të
mëdha, të cilat ndajnë pjesen më të madhe të tregut 54.81% nga fundi i dhjetorit të vitit
2012. Në tabelën e mëposhtme mund të shihet përqindja e pjesëmarësve të bankave në
tregun e Kosovës.
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Tabela 6. Pjesëmarrja e Bankave në treg- 2012
Në milion euro
Nr. Emri I Bankes

Aktiva Depozitat

Në përqindje(%)

Kredite

Depozita

Kredia

Aktiva
1

Raiffeisen Bank

611

511

402

23.97

23.15

25.31

2

ProCredit Bank

786

647

476

30.84

29.32

29.97

3

NLB

410

348

234

16.08

15.77

14.74

4

TEB

251

239

202

9.85

10.83

12.72

5

BKT

179

175

109

7.02

7.93

6.86

6

BpB

122

109

72

4.79

4.94

4.53

7

Banka Ekonomike

143

140

93

5.61

6.34

5.86

8

Komercijalna Bnaka 47

38

0

1.84

1.72

0.00

9

IS Bank

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Totali

2,549

2,207

1,588

100.00

100.00

100.00

Burimi: Raportet vjetore të bankave të Kosovës

Përqendrimi i tregut në dy banka më të mëdha, vjen si rezultat se këto banka kanë depozita
të mjaftueshme, fleksibilitet në kredi dhënje të cilë e shtyjnë klientat për të bashkpunuar me
këto banka. Raporti i profitabilitetit dhe treguesit tjerë në Kosovë janë nder më të miret në
rajon. Kthimi në kapital (ROE) në kosovë ka aritur 7.9% në dhjtor të vitit 2012 krahasuar
me 14.9% në vitin 2011, gjithashtu kthimi në asete (ROA) kishte rënie 0.7% krahasuar me
vitin 2011 ku ishte 1.4%. Rënia e ketyre treguesve të proiftabiltetit, me gjithatë nuk paraqet
ndonje rezik për kapitalizimin e sistemit bankar i cili mbetet në nivel të kënaqshëm.
Gjendja ekzistuese e sistemit bankar për sa i përket nivelit të likuiditetit konsiderohet të jetë
mjaft e favorshme. Në fund të vitit 2012, asetet themelore likuide dhe ato gjithëpërfshirëse
përbënin 25.3 përqind, përkatësisht 32.5 përqind të gjithsej aseteve të sistemit bankar.
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
Reformat institucionale siq janë përmirsimi i sundimit të ligjit, luftimi i korrupsionit,
luftimi i ekonomisë informale, evazioni fiskal dhë inkurajimi i transakcioneve alternative
(jo me kesh) do të krijonte kushte më të favorshme për bizneset eksistente dhe në të njëjtën
kohë tërheqte investime të jashtme në tregjet financiare në Kosovë.
Përmirsimi ambientit biznesor do të rezultoje në uljen e riskut të kredive, si një nga faktorë
kryesore të normave të interest në Kosovë. Rritja e qëndrueshme dhe pozitive e ekonomisë
do t’i ndihmojë bankat që të mbështesin gjithnjë e më shumë me kredi ekonominë duke
rritur rolin e ndërmjetësuesit dhe duke forcuar pozitat e tyre financiare.
Rritja e eficiences së sistemit gjyqësorë do të rezultonte në ekzekutimin e më të lehtë të
kolateralit të premtuar. Eficienca aktuale – shumë e pakënaqur, mungesa e një mekanizmi
efikas dhe eficient për zgjidhjen e shpejtë të rasteve gjyqësore vështirson mundësinë për
uljen e normës aktuale të interesit. Krijimi i gjykatave speciale ekonomike përmes së cilave
rastet biznesore do të ndaheshin nga rastet e përgjithshme do të kontribonte në ulje të
ndjeshme të ngarkesave aktuale. Kjo do të eliminonte një nga pengesat kryesore të joefikasitetit gjyqësore, të cilit i referohet bankat dhe bizneset në çdo kohë. Me përmirsimin e
sistemit ligjor për mrojtjen e sigurmit të kolateralit kreditor, gjë që do të ulte riskun e lidhur
me kolateralin e kredive sa i përket ekzekutimit të kolateralit.

Në mëyrë që të shmang krizat potenciale nga sektori financiar dhe ekonomia përgjethësi,
qeveria duhet të filloj procesin e përmbushjës së kërkesave kualitative në kushtet e
paraqitura nga Fondi Monetar Ndërkombëtare, Banka Boterore dhe Bashkimi Evropian
lidhur me shpenzimet qeveritare, dhe krijimin e një sigurie që do të ofrohet nga keto
organizata në rast të ndonje krize.

Bankat komerciale duhet të ulin nivelin e kolateralit si kërkesë për kredi në nivelet mesatare
të rajonit, si dhe përmirsohen ofertat e kredive për biznese me afat më të gjatë, në mënyrë
që të mundësohet qasja më e lehtë në kredi për ndërmarjet e vogla dhe mesme.
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Banka Qendrore e Kosovës duhet që të ulë barierat e jo licencimit dhe të rrisë konkurencen
ndërbankare në Kosovë të cilin për momentin janë 9 banka komerciale ndërsa në rajon
mesatarja e bankave është 20. Me rritjën e konkurencës ndërbankar në Kosovë do të
përmirsohet oferta e bankave qoftë në interes qoftë edhe në shërbimet bankare të cilat do të
sjellin produkte të reja në treg për të plotsuar kërkesat e klientave.
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